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AN INTERVIEW WITH PAULE MARSHALL 
This Interview was conducted at  the home of Paule Marshall  in Richmond, Virginia, on June 14,
1991.* Much  of  our  discussion  focused  on Ms. Marshall's  recently  completed  novel, Daughters,
published  this  fall  by  Atheneum,  which  she  characterizes  here  as  "perhaps  my  most  personal
novel." There are, of course,  frequent  references  to her earlier works, which  include Brown Girl,
Brownstones (1959), Soul Clap Hands and Sing (1961). The Chosen Place, the Timeless People
(1969), Praisesong for the Widow (1983), and Reena and Other Stories (1983).





















PM:  I'll  try.  Like  most  of  my  novels,  Daughters  is  about  people,  politics,  culture,  history,  race,
racism, morality, marriage,  children,  friends  love,  sex,  the  triumph  and  sometimes  defeat  of  the
human spirit, as as a  few other  things  I  threw  in  for good measure. Seriously,  it's  the story of a
family,  a  marriage,  and  of  the  young  woman,  Ursa  Mackenzie,  who  is  the  sole  issue  of  this
marriage. Ursa  is of dual American  through her mother, a schoolteacher  from Connecticut West
Indian through her father, a leading politician on one of lands, a man known all his life as "the PM,"
the Prime Minister. Daughters is, in part, the story of Ursa's struggle to come to terms not only with
her  family, especially her  father, but with  the  two worlds she America, where she  lives, and  the
island where she spent her childhood. The novel is about the long hard battle we sometimes have
to achieve true autonomy. Daughters is also about the array of women have an impact on Ursa's
life  in  one  way  or  another.  These  the  "daughters"  of  the  title.  Ursa,  in  turn,  is  the  little  girl  of
"daughters." They're an odd lot, these women. They're from backgrounds, two different parts of the









PM:  Well,  it's  a  mixed  bag  when  it  comes  to  the  sources.  Yes,  I  drew  in  part  on  my  own
experiences as someone who was once married to a West Indian with political ambitions, but I also
made use of what  I perceived  to be  the experiences of other people  I came  to know during  the
periods I spent in the Caribbean. But not in any direct way. It's always in bits and pieces. As with
everyone, everything that has happened to me, that I have experienced firsthand or heard about or
read about­­however  it's come to me­­it's all stored  in  the data bank of  the mind,  this repository,
this hopper. And in creating a story, in creating Daughters, I simply go to the data bank and select­
and  that word  is  crucial­­select what  I  need,  those elements  that will  help me  tell  this  particular
story. What I don't find I invent. I'm always inventing. I find that the most exciting, challenging, and





















Something  like  this  happens with me  vis­a­vis  the work,  I  suspect  All  of my  novels  and  stories
come out of questions I'm always putting myself, sometimes without being fully conscious that this
is what doing. Writing novels and stories is my way of seeking answers. For example, one of the
questions  I'm  always  putting  to  myself  is  How  do  I  as  a  woman­­a  black  woman­and  a  writer






















PM: Oh  yes.  Very much  so.  Triunion.  Pure  invention  again,  and  pieces  of  a  topographical  and




under  all  three  flags  and  although  "independent"  (in  quotes),  it  continues  to  suffer  from  those
divisions.  The  place  is meant  to  suggest  the  weakness  that  comes  from  disunity.  It's meant  to
suggest all  the poor countries and communities,  including the African­American community here,
that fall prey to the seduction and domination of their former colonial masters because of disunity.

















History  was  an  Africa  without  civilization  and  art,  was  West  Indians  as  monkey  chasers  and
African­Americans as mammies and Amos and Andies, black people denigrated at every turn. And
so part of my preoccupation with history in the work is my need to set the record straight, if only for
myself;  to  get  at  the whole  story. History  to me  is  an  antidote  to  the  lies,  and  I'm  interested  in
discovering  and  in  unearthing  what  was  positive  and  inspiring  about  our  experience  in  the








portray  them  as  co­conspirators,  co­leaders,  consorts,  lovers,  friends.  They  are  inventions
essentially, but inventions based on a number of black heroic figures both here in the States and in
































sensed  her  special  force  and  her  resiliency,  her  spirit­­this  woman  who  had  fourteen  children,
including two sets of twins, and who managed, through acquiring land in Barbados, to send most
of  her  children  abroad;  and  who  worked  her  land  up  until  the  day  of  her  death.  She  was  this
stalwart black woman.  I've always  identified with her.  In  fact  I've always felt  that  I was more her
child than my mother's. And her heir as well, in the sense that I have the feeling I was perhaps put
here on  this earth  to preserve and continue her essence. And so Celestine  in Daughters  is  yet






appearance  in  the  next  novel  down  the  pike.  I  am  in  many  ways  an  unabashed  ancestor
worshipper. I need the sense of being connected to the women and men, real and imaginary, who
make up my being. Connection and reconciliation are major themes in my work.
DD: You have spoken often as well of  your mother, but you dedicate Daughters  to your  father,








tried  to  for  years­and  who,  like  my  mother,  was  a  natural­born  poet,  would  say  to  us  in  the
morning, "Rise and shine and give God the glory!" This father whom I adored became a devotee of
someone who decreed there were no mothers and fathers, parents and children,  rather  that he,
Father  was  father  and mother  to  all.  So  that  Samuel  Burke, my  father,  forbade my  sister  and
myself to call him Daddy. Finally, he out of our lives altogether to go and live in Father Divine's "kin
in Harlem, abandoning us  to a cycle of poverty and my mother's decline  into bitterness, cancer,
and an early death ....  It's  taken me a  long time and much interior work to get over my anger at
him. And also to overcome the fear that I had been contaminated with what I sensed and saw as
his failure. Failure it seemed he almost actively out. For years I was afraid that no matter how hard
I  tried,  I'd escape his bad  luck and his  failed efforts  to be an artist. And  then was  the pain and
outrage at having been rejected by the one you loved most .... That's, of course, how I interpreted
it as a little girl and that outrage and sense of  inevitable rejection were, I  think, to undermine the
important  relationships  with  men  later  on  in  my  life.  I've  had  to  really  struggle  to  undo  that
damaging pattern It's a very paint subject for me to deal with.
But  through Daughters and  the story of Ursa, my main and her  relationship with her  father,  the
tensions  and  conflicts  and  her  ability  finally  to  cut  away  that  emotional  dependency,  I  I've  also
achieved a final purging. I've been able at last to forgive, bless, and to release Samuel Burke from
my life while retaining and honoring the  love I still  feel  for him. So Daughters  in many ways  is p














themselves verbally,  is a technique I deliberately chose to employ. First of all,  I  felt  that  it was  in
keeping with the characters, their personalities. It also provided me with a chance to deal with the
























DD:  It's  interesting  that  some  of  these  women  who  obviously  are  gether  so  much,  especially
Estelle  and  Celestine,  and  who  never  are  a  to  establish  any  line  of  communication  and  never
understand each other, might really have been supportive to each other. But I suppose that', often
the case.
PM: That's  true. Yet what  I wanted  to establish  through Celestine's monologues was  that  even
though she resents Estelle, the American there is still much about Estelle she genuinely likes and
admires.  Estelle,  after  all,  was  the  one  who  taught  her  how  to  read.  Estelle  insisted  t  she,
Celestine, have her own bedroom with her own  furniture. Celestine  refers  to all  this even when








to both of  these women with an abortion and,  in effect,  the novel may be primarily about giving
birth or failure to give birth.




the novel, when she brings about  the PM's political defeat,  that she's  finally  free of  this  incubus.
That last day at the beach when she falls down on the rock pile and injures her hip, the pain cuts











thing up  inside me." This sensation of  the wire still  inside her  is, she believes,  the  thing  that has














the  West  Indies.  Viney  tries  to  ensure  Robeson's  safety  by  surrounding  him  with  an  array  of
material things, only to be reminded when he is arrested that perhaps there's no real safety for a
black child in America.











at  your  disposal  a  number  of  ways  to  accomplish  this­­dialogue,  description,  action,  thoughts,
behavior, an array of techniques. With Estelle I decided try some of the less conventional means, in
part  to get away from the  fairly standard methods used  in portraying  the other women  in, novel,
and also  to challenge myself.  I would  tell Estelle's  story  largely  through  letters and a secondary
voice, that of Celestine. One reason: the decision had to do with language. It struck me that there
might  too  great  a  similarity  in  the  voices  of Ursa,  her  close  friend Viney,  and Estelle.  A mainly
urban, North American speech. What would be more interesting linguistically, I thought, would be
to tell the Estelle part the narrative in the different and more colorful voice of Celestine. I wanted to
balance  the voices  in  the novel.  It was something of a  risk,  I knew, but  I decided  to  try  it. And  I
really don't think that any less vivid or any less affecting as a character because of it. I may wrong,
















Miss  Mack,  hooking  her  cane  around  the  neck  of  her  helper  in  the  shop;  and  Astral  at  the
swimming pool holding the towel and the soursop juice for Ursa, reduced to a maid. What are the
sources of such pictures?
PM:  Again,  as  with  my  characters,  images  and  scenes  are  sometimes  drawn  from  life  but
transformed  to  suit my  fictional purposes; usually,  though,  they're pure  inventions. For example,
Astral Forde, and the towel, and the soursop juice, came solely from my imagination. So, too, Ursa
being  raised on Estelle's shoulders  to  reach  the statue  in  the  first chapter. On  the other hand,  I
used my Haitian mother­in­law for the woman with the cane. My mother­in­law was a shopkeeper
who  was  known  to  hook  her  little  helpers  around  the  neck  with  her  cane  handle  when  they
committed some infraction. And that  image stayed with me.  I knew I would use  it  in a story or a
novel some day. And I really love doing that. I love working long and hard to make a scene come
alive.  I've  been  called  a  "picture  writer"  and  I  like  to  think  that's  true.  I'm  always  trying  to  use







PM: Not  really. Only  the  fact  that  there  is  this  little boy.  In  fact  the entire novel, as  I'm  thinking,
might be told in his voice. He's not Robeson, though. All I know about him at this point is that he's










PM:  Astral?  Let's  see.  The  women  wandering  around  backstage  in  mind  were  very  shadowy.
Estelle was there. And Ursa, certainly, because I was interested, I knew, in creating a story about
a  young  woman  would  represent  the  coming  together  of  two  cultures­­African­American, West























a unique angle  from which  to view  the  two communities: one hand, yet a certain objectivity and
beneficial  distancing  on  other.  I  don't  know.  What  I  do  know  is  that  there  is  this  tendency  to
categorize the writers, to put us in pigeonholes. People want to be able to get a handle on you­­





Praisesong.  In  Daughters,  Viney  is  from  the  South­­  Petersburg,  Virginia,  in  fact.  How  did
Petersburg win out over Richmond?
PM: Well,  for  one  thing, Petersburg has bigger  and more  spectacular Civil War  battlefields.  I'm
thinking of the famous Crater. In creating a personal history for Viney, I decided to put one such
battlefield across the road from her family's house in Petersburg. The house is also put a few doors
down  from  their  church,  The  Triumphant  Baptist  (and  there  is  a  Triumphant  Baptist  Church  in
Richmond­­that's  where  I  got  the  name).  Viney's  Triumphant  Baptist  Church  also  faces  the
battlefield. And I just let that configuration of battlefield, church, and her family's house make their
statement about an entire history.
DD: A  lot of writers  from the Caribbean suggest  that on one  level  they do seem to relate  to  the
South. Some of  them have said  there are  things about  the South  that  remind  them more of  the
Caribbean than the North does.










reminding me practically every other block  that  these men on  their noble steeds were  fighting  to















PM: Well,  I  said  that,  let's  see,  about  twenty­five  years  ago,  and  too  sure  I  knew  just what my
personal vision was back then, or maybe I was just trying to sound profound. Seriously, I probably
meant that I wanted to remain true to those themes and concerns, some of which I've mentioned








them because my way  of  seeing  the world  been  so  profoundly  shaped by my dual  experience,
those  two  communities,  West  Indian  and  African­American.  Those  two  great  traditions­they
nurtured  me,  they  inspired  me,  they  formed me.  I  am  fascinated  by  the  interaction  of  the  two
cultures, which is really, as I see it, one tradition, one culture. But I'm repeating myself.
DD:  You  are,  of  course,  one  of  the  most  highly  regarded  novelists  day.  Your  work  has  been
praised worldwide by critics as well other writers, and you have already exerted a major influence
on your peers and younger writers. What goals do you set for yourself now? Does it continue to be





sit  to  the  desk  and  begin  wrestling  with  the  words,  the  sentences,  the  scenes,  the  plot,  the
characters, creating a  fictional  reality. What  the world  is  thinking of me and  the work and so on
really does not have an impact on the writing itself once I'm truly immersed in it. But, of course, you
always hope to go one better with the latest work. I mean that's the American way to be, isn't it?





literature. That's my  ideal audience, although  I  invite and welcome everyone  to  read  the work.  I
believe that  literature that speaks to the truth of our  lives is an empowering force. It gives us the
sense of our  right  to  "be"  in  the world, and once you have  that sense of  your  right  to be  in  the


















do  love  the  work  and  was  very  much  taken  with  great  sweeping  eighteenth­  and  nineteenth­
century  novels:  Thackeray's  Vanity  Fair,  the  work  of  Dickens,  Thomas  Hardy­­I  loved  Thomas







PM:  I  think  that  the one who had  the greatest  impact, and critical  later  in  the way  I went about
shaping the character of Brown Girl, was Gwendolyn Brooks and her poetic novel Because what
Gwen Brooks did in that book was to render her character from the inside out. We were privy to




here,  for  the  first  Maud Martha,  was  a  complex  rendering  of  a  black  woman­­and  exceedingly
important for me.
DD: Yes, it seems to me, too, that the same situation obtained in Caribbean­­that people grow up








states  in no uncertain  terms what  she's  thinking, what  she's  feeling. Her  commitments are  very
clear.  She  takes  charge.  Yet,  at  the  same  time,  she  has  this  vulnerable  quality.  She's  an
exceedingly important character in my work in that she sums up in her person and in the personal
history  I  provided  her  with­­  what  has  happened  to  black  people  in  this  part  of  the world.  She
embodies an entire history. She is the child of the hemisphere.
DD: As  in  your other novels,  there are  in Daughters  some memorable male  figures, but here  it
seems that the women find their answers only when they are able to overcome the male, who is, to










with  sexual  harassment.  The  victim,  a  young  black  woman  from  the  South,  achieves  a  kind  of
strength­­personal and political­­as a  result of  resisting her white professor's attempts  to seduce
her. So there's always been that in my work.
From  the  time  I  started  writing  women  have  been  central  to  my  stories.  There're  a  couple  of
reasons for this. One is that women were central to my world growing up. My mother and a group
of her close  friends were  the principal people  in my early  life. They were women of great spirit,
resourcefulness, and poetry­­my mother most of all, before her life took its tragic turn. There's an
African proverb  that says,  "It's woman's power on which a society ultimately depends."  I sensed
this  particular  power  in  that  group  of  women  long  ago.  Moreover,  my  mother  and  her  friends
constituted,  I  remember,  a  kind  of  community  apart  from  the  men  in  their  lives.  I  learned  an
important  lesson  from  that­something  about  the  importance  of  friendship  and  support  among
women.  And  this  theme  was  taken  up  in  Daughters,  the  pivotal  friendship  between  Ursa  and
Viney, as well as Astral Forde and her friend Malvern.











When  Ursa,  at  the  behest  of  her  mother,  engineers  the  PM's  loss  at  the  polls,  she  not  only
achieves personal liberation, she also destroys the configuration of polestar and constellation that
involves the other women in the novel. Let me point out, though, that the action taken by Ursa at
Estelle's  orders  is  designed,  not  to  defeat  the  PM,  but  rather  to  restore  him  to  his  original
commitment and values. To  repeat  the African proverb:  "It's woman's power on which a society
ultimately depends."
And another reminder: whatever feminist note is struck in the novel is not meant to obscure what I
hope will be seen as a major  theme  in Daughters:  the need  for black men and women to come
together in wholeness and unity. It is this which informs the novel at its deepest level.
* I am grateful to Mrs. Sonya Burke for her assistance in transcribing this interview.
~~~~~~~~
By Daryl Cumber Dance
